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Дилфуза Тажибаева
НамДУ ўзбек тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитучиси, PhD
Аннотация. Мақолада ҳозирги ўзбек шеърияти вакиллари ижодидаги ўзига
хосликлар ҳақида фикр юритилган. Чўлпон, Х.Худойбердиева, Х. Даврон, М. Юсуф
шеъриятидаги исёнкорлик ғоялари ва улар ижодидаги ҳамоҳанглик масалалари талқин
этилган.
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ИДЕИ МЯТЕЖНОГО ДУХА В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ
Дилфуза Тажибаева
преподователь кафедры узбекского языка и литературы НамГУ, PhD
Аннотация. В статье рассмотрены своеобразие творчества представителей
современной узбекской поэзии. Интерпретированы идеи мятежного духа в поэзии и
созвучие творчества Чулпона, Х.Худойбердиевой, Х. Даврона, М. Юсуфа
Ключевые слова: стихотворение, поэзия, история литературы, поэтический
образ, художественная литература, изображаемый объект, поэтическое обобщение,
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REBELLIOUS SPIRITUAL IN MODERN UZBEK POETRY
Dilfuza Tajibaeva
head teacher of uzbek language and literature faculty in NamSU, PhD
Abstract. This article concerns the peculiar features of the representatives of the modern
uzbek poetry. The article also analyzes the problems of rebellious ideas and harmony in Chulpan,
X.Xudoyberdiyeva, X.Davron and M.Yusuf's works.
Key words: poem, poetry, history of literature, object of an image, poetic generalization,
poetic "I", poetic world, rebellious ideas.
ХХ аср ўзбек шеърияти “70-йиллар авлоди” номи билан адабиёт тарихига
кирган поэтик авлод борлигини тасдиқлайди. Уларнинг ҳар бири ўз сўзи ва ўз овози
билан “куйлаш”га ҳаракат қилгани ҳолда ушбу авлод вакиллари орасида Хуршид
Даврон, Шавкат Раҳмон, Усмон Азим, Муҳаммад Юсуф каби шоирларнинг фикри
ўткир, сўзи равон бўлганини давр адабиётини кузатган ҳар бир адабиётшунос яхши
англайди.
Хуршид Даврон “Кечир, асрим” деб номланган шеърида даврга, асрга
мурожаат қилади. Бу асрда кимки ёруғлик сари интилса, “зулмат аро қол”иб
кетаверди. Жамиятга ва “ҳеч кимга керак бўлмаган меҳрдан кўр қаҳрнинг
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туғилиши” эса инсонлар ўртасидаги меҳр-оқибатнинг ўз кўринишини йўқотиб
бораётгани, “меҳр” тушунчасининг ўрнига “қаҳр”нинг дунёга келаётганлиги шоир
қалбини вайрон қилади:
Қаттол аср,
Кимки “нур” деса
Зулмат аро қолди, бўғилди
Ва ҳеч кимга керак бўлмаган
Меҳрдан кўр қаҳр туғилди. [5,39.]
Шоир Хуршид Даврон “Шеър нима?” деган саволга шундай шеърий жавоб
беради:
Қафасдаги ғамгин қушни
Озод этмоқ – шеър битмоқ.
Болаликда кўрган тушни
Эсламоқ ҳам – шеър битмоқ. [6,16.]
Шоир қафасдаги ғамгин қуш тимсолида эрксизлик муаммосини ифодалашга
ҳаракат қилади. Озодлик эса инсониятнинг азалий орзуси. Инсон доимо ҳурликка
интилиб яшайди. Бу йўлда эса курашлар ва машаққатлар бўлиши табиий. “Озод
этмоқ – шеър битмоқ”, деганида шоир курашларни назарда тутмоқда. “Шеър
битмоқ – курашмоқ”. Курашганда ҳам маънавий йўл билан кураш олиб бормоқдир,
дейди шоир. Шеърдаги шоир таъкидлаган болаликда кўрган тушни эсламоқ эса инсон
хотирасининг мустаҳкамлигига ишора бўлиб, ҳар қандай киши ўз ўтмиши, отабоболари қолдирган маънавий меросни ҳеч қачон ёддан чиқармаслиги назарда
тутилади. Хуршид Даврон шеърдаги поэтик тимсолни сиртлон ва шер қиёфасидаги
курашга отланган, тишларини душманига санчишга тайёр курашчига ўхшатади:
Ғазабингни яширолмай,
Мисли сиртлон, мисли шер,
Тишларингни ёвга санчмоқ –
Бу энг қутлуғ, улуғ шеър. [6,16.]
Ёвга қарши курашишнинг турли йўллари мавжуд. Сўз орқали кураш олиб
бориш ҳам бир йўл. Шеъриятнинг зоҳирий ифодаси эса сўз. Сўзнинг кучи, қудрати
ҳар нарсага қодир. Сўз орқали ёвга қарши туриш кураш шакллари орасида энг
қутлуғ, улуғ шеър эканлини шоир таъкидлайди. Н. Афоқованинг бу шеър хусусидаги
фикри шеърга муносабатимизни хулосалайди: “Ҳаёт – катта уммон, бадиий адабиёт
учун тугамас материал манбаидир.Устига-устак, тасвир объекти асосан қалбнинг
нозик кечинмалари бўлган шеърият учун дунёда гўзал нарса-ҳодисалар, эҳтиросли
ҳолатлар оз эмас. Аммо нега муаллиф қафасдаги қуш, инсонни сиртлону шерга
айлантирадиган ғазаб, ёвга тиш санчмоқ, қамоқдаги маҳбусдан сўз очади? Табиийки,
бундай образларни замон майдонга чиқарди, умрининг сўнгги йилларини яшаётган
мустабид жамият (шеър 1979 йилда ёзилган) шеърни ҳам кураш қуролларидан
бирига айлантирди.”[2]
Хуршид Давроннинг “Шеърият – бу қийин иш эмас” деб бошланувчи
шеърида юқоридаги фикрнинг давомийлигини кузатиш мумкин:
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Шеърият – бу қийин иш эмас,
Ёзсанг агар юракни асраб.
Бироқ шеърнинг бир сатрини деб,
Қон тупурган тунлари Машраб. [5,18.]
Хуршид Даврон шеъриятни “қийин иш эмас”лигини, бироқ бу йўлда ҳар бир
сатр учун Машрабнинг қон ютганлигини таъкидлайди. Дарҳақиқат, шоирлик
қисмати – машаққатли, масъулиятли, азобли тақдири азал.
Ҳақиқий шоирлар
миллат олдида жавобгарлик ҳиссини сезиб турадилар. Унинг дардини,
муаммоларини ёритишга, бахтига шерик бўлишга интиладилар. Шоир Муҳаммад
Юсуф ҳам бу йўлнинг “заҳматлари”, “ухламай қон ютган кунлари” борлигини ва бу
қисматдан нолишлик эмас, аксинча, унга миннатдорчилик ҳиссини изҳор этган эди:
Сен борсанки, заҳматларим бор,
Бу дунёда орттирган зарим –
Ухламай қон ютган кунларим
Учун сенга раҳматларим бор. [3,30.]
Шоирлик заҳмати хусусида икки шоир икки йўлдан борган бўлса-да, аслида
ҳар иккиси ҳам ҳақиқий шоирлик ҳамма қатори яшашдан, борига шукр қилиб,
бошга тушганини кўз кўрар деб мавжудликка кўнишдан чекиниш, деган хулосага
келади. Бу дегани ҳаётдан, жамиятдан узилиб, тарки дунё қилиш эмас, балки
инсонлар орасида яшаб, уларнинг қалбига йўл очадиган, миллатнинг ўтмиши,
бугуни ва келажаги ҳақида қайғурадиган, ғамига ҳамдард, бахтига шерик бўла
оладиган шарафли ва улкан иш, эзгулик сари етаклайдиган машаққатли, хатарли ва
масъулиятли йўлдир. Бу йўлдаги курашчи фақат олдинга қараб интилмоғи,
курашмоғи, эрки учун кези келганида қасос олишга тайёр турмоғи лозим:
Шеърият – бу қийин иш эмас,
Етар топсанг қофия “ёз”, “соз.”
Шеърда баъзан ҳаводек зарур
“Эрк” сўзига қофия “қасос”. [5,18.]
Дарҳақиқат, шоир айтганидек, “ёз” сўзига “соз” сўзини қофиядош қилиб ҳам
шеър ёзиш мумкин. Бироқ ҳар доим ҳам қофияли сўздан шеър пайдо
бўлавермайди. Иккинчидан, бу сўзлар замиридаги маъно фақат тасдиқдан, яъни
“соз” (яхши) нарсаларнигина ёзиш эмас, балки керак бўлса, “эрк” учун “қасос”
олмоқ йўлини шоир танлайди, деган поэтик умумлашмани беради.
ХХ аср бошларида Чўлпон эрккка ташналик, эрк учун кураш, исёнкорлик
мотивларини ўнлаб шеърларида баланд пардаларда куйлаган эди. Шоирнинг “Мен
ва бошқалар” шеърида бу фикр яққол гавдаланади:
Кулган бошқалардир, йиғлаган менман,
Ўйнаган бошқалар, инграган менман.
Эрк эртакларин эшитган бошқа,
Қуллик қўшиғини тинглаган менман. [7,75.]
Гарчи бу мисралар ўзбек қизи номидан айтилгани билан ўша даврдаги
ҳаётидаги эрксизликдан дарак берар эди. Юқоридаги Хуршид Даврон таъкидлаган
“эрк” ва “қасос” “қофиядош”лигига келсак, шоир эрк куйчиси сифатида бутунлай
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бошқача услубда фикр айтади, мажоз орқали эрксизликнинг мавжуд ҳолатини очиб
беришга уринади. Кўрамизки, икки шоир икки йўлдан бири очиқ ҳақиқатни айтиш,
иккинчиси уни “мажоз тариқига йўғриб” ифодалаш йўлидан борган бўлса-да,
шеърдан мурод – ҳақиқат манзили бир: шоир эрксизликни кўриб туриб лоқайд
яшай олмаслиги лозим, деган фикр ўз ифодасини топган. Бу икки хил тасвирий
усули ҳар икки шоир яшаётган давр билан боғлиқ. Улардан бирида шўролар
қиличи секин-аста халққа яқинлашиб келаётган пайтда шоир дилгирлик билан у
қиличнинг дамидан халқини сақлаш учун, эрк учун курашга чорласа, иккинчиси бу
қилич ўз ишини қилган, унинг қаҳридан қўрқиб мутелашиб қолган халқ қаддини
кўтаришга қаратилгандир. Гарчи мақсад – фикр бир-бирига яқин бўлса-да, унга
эришиш йўли шоир услубининг ўзгачалигида кўринади..
Шеърда шоирнинг ҳис-туйғулари, нияти, мақсади ва асл қиёфаси кўриниб
турар экан, Хуршид Даврон сатрларидаги жўшқинлик, самимийлик, исёнкорлик
каби туйғулар унинг поэтик “мен”ида гавдаланади:
Сен қўрқувни қанчалик яшир,
Шеър қилади барибир ошкор.
Қўрқоқ бўлсанг, қўрқоқ бўлар шеър,
Мардман, деб жар солмоғинг бекор. [5,18.]
Шеър – шоирнинг ижтимоий виждони”, [1,163.] – деган эди Асқад Мухтор.
Шоирнинг кимлиги, китобхонга айтмоқчи бўлган фикри унинг ёзган шеърида аниқ
кўринади. Шоирнинг жамиятга, инсонларга бўлган муносабати қалбида кечаётган
туғёнлар орқали ифодаланади Дарҳақиқат, Хуршид Даврон таъкидлаган юқоридаги
фикр шоирликнинг нақадар масъулиятли вазифа эканлигини исботлайди. Шеърият
йўли – курашга отланиш, ўз жонини гаровга қўйиш, бутун вужудини ҳиссиёт
исканжасига ташлаш ва бу йўлда руҳ қурбонлигини келтиришдан иборат. Бу ижод
йўли ҳақида Ҳалима Худойбердиева шундай ёзганди:
Шунчаки ёзмоққа кўнглим тўлмайди,
Шунчаки ёзмоққа бормайди қўлим.
Шунчаки ёзганга чидаб бўлмайди,
Шунчаки ёзмоқ бу – шоирга ўлим. [4,15.]
Ҳақиқий шоир халқининг маънавий эҳтиёжлари учун, юртининг истиқболи
учун доим тайёр турмоғи шарт. Унинг учун “актёрлик” ярашмайди. Шеърият йўли
саҳна эмас. Бу йўлга кирган инсон ўз ҳаётининг омонат эканлигини тан олмоғи,
керак бўлса жон бермоғи зарур:
Заҳар ичиб ўлган актёрдек
Пардадан сўнг тирилмоқ бекор.
Шоир шеърнинг олдида тирик,
Шеър сўнггида ўлмоғи даркор. [5,18.]
Ҳақиқий иқтидор эгалари миллат ва Ватан олдидаги бурчларини тўғри англаб
етадилар ва бутун умрини халқнинг орзу-умидлари, юрт истиқболи учун бахшида
қилишга тайёр турадилар. Шоир ўзи яшаган замонда шу давр ижодкорлари билан
бирга фикрлаши, даврга, жамиятга бўлган муносабати жиҳатидан бир-бирига
ўхшашлик ва муштаракликлар бўлиши мумкин, бироқ дунёни идрок этиши, поэтик
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оламлар дунёси, индивидуал қарашлари нуқтаи назаридан замондош шоирлардан
мутлақо ажралиб туради. Ҳар бир шоир табатидаги исёнкорлик ғоялари, унинг
тараннуми турли ифода услубларида намоён бўлаверади.
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